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НЕМИС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ СОМАТИК ФРАЗЕОЛОГИК
БИРЛИКЛАРНИ ТАРЖИМА ҚИЛИШ ИМКОНИЯТЛАРИ
Нуруллаев Хасан Тўхтаевич
Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти
Хорижий тиллар кафедраси ўқитувчиси
Aннотация: Мазкур мақолада немис ва ўзбек тилларидаги соматик фразеологик
бирликларни таржима қилишда юзага келадиган муаммолар ва ўзига хос жиҳатлар ёритиб
берилди, эътиборга олиниши керак бўлган муҳим омилларга тўхталиб ўтилди,
шунингдек, фразеологизмларнинг таржимасидаги проблематик доирани таҳлил қилган
тилшуносларнинг назарий фикрлари келтирилди. Фразеологизмларни таржима қилишда
уларнинг ўта мураккаб мазмун структурасига эгалиги ва натижада иккинчи тилда унинг
бутунлай бир хил семантик тузилишга эга муқобил вариантинини топиш мураккаб
жараёндир. Мақолада ушбу масалалар мухтасар таҳлил қилинган.
Калит сўзлар: соматик фразеологик бирликлар, муқобиллик, таржима,
таснифлаш, новербал, денотатив мазмун, миллий ўзига хослик, ички омил, ташқи омил
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА СОМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ НА НЕМЕЦКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ
Нуруллаев Хасан Тухтаевич
Каршинский инженерно-экономический институт
Преподаватель кафедры иностранных языков
Аннотация: В данной статье излагаются проблемы и особенности перевода
соматических фразеологизмов на немецком и узбекском языках, а также описываются
важные факторы, которые необходимо учитывать, а также теоретические мнения
лингвистов, которые проанализировали проблемные рамки перевода фразеологии. При
переводе фразеологии они имеют очень сложную структуру смысла, и в результате,
трудно найти эквиваленты на втором языке с полностью семантической структурой.. В
статье кратко анализируются эти проблемы.
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POSSIBILITIES OF TRANSLATION OF SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS IN
GERMAN AND UZBEK
Nurullayev Khasan Tukhtayevich
Karshi engineering-economics institute
Teacher of the Department of Foreign languages
Abstract: This article outlines the problems and features of the translation of somatic
phraseological units in German and Uzbek, and also describes the important factors that must be
taken into account, as well as the problematic framework for the translation of phraseology. The
theoretical opinions of linguists are analyzed. When translating phrases, they have a very complex
meaning structure, and as a result, it is difficult to find an alternative in the second language with
a completely semantic structure. The article briefly analyzes these problems.
Keywords: somatic phraseological units, equivalence, translation, classification, nonverbal, denotative meaning, national specific pecularities, internal factor, external factor
Кириш:Фразеологик бирликларнинг таржима муаммолари кам ўрганилган
соҳалар сирасига киради. Бу борада фразеологизмларнинг таржимасидаги
проблематик доирани таҳлил қилган Каммер, Ҳееш ҳамда Коллер каби
тилшуносларнинг ишларини эътироф этиш мумкин [2, 183]. Улар бир нечта
монографияларнинг бўлим ва бобларида фразеологик ибораларнинг таржимаси
хусусида тўхталиб ўтишган.
Бирор тилда ибораларни таржима қила олиш ёки таржима қила олмаслик
мезонлари фразеологик ифодаларни эркин бирикламалардан ажратиб турадиган
ўзига хос хусусиятлар сирасига киради. Бу мезон шундан келиб чиқадики,
фразеологик бирликларни таржима қилишда қийинчиликларга дуч келамиз, эркин
бирикмаларни эса бевосита бошқа тилларга таржима қилиш мумкин. Кўплаб
фразеологик бирликларни сўзма-сўз таржима қилиш имкони мавжуд эмас [3, 36].
Турли манбааларда идиомалар таржимасида кўплаб қийинчиликлар
мавжудлиги етарли даражада талқин қилинган. Умуман олганда, бу қарашлар
тўғри. Фразеологизмларни таржима қилиш ҳақиқатдан ҳам мураккаб жараёндир.
Бироқ бунинг сабаби фразеологик бирликларнинг, одатда, анъанавий миллий
маданиятнинг ўзига хос хусусиятларини, ноёб образларини ёки халқ
донишмандлигини ўз ичига олганида эмас, балки кўплаб идиомаларнинг ўта
мураккаб мазмун структурасига эгалиги ва натижада иккинчи тилда унинг бутунлай
бир хил семантик тузилишга эга муқобил вариантини топиш имкони
йўқлигидадир.
Соматик фразеологизмларнинг немис ва ўзбек тиллари доирасида қиёсий
ўрганилиши борасидаги ишлар умуман мавжуд эмас дея олмаймиз. Ўз илмий
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изланишлари
ҳамда
мақолаларида
тилшуносларимиз
мазкур
соҳани
ўрганмоқдалар, тадқиқ этмоқдалар. Шу ўринда, О. Латиповнинг турли системага
мансуб бир нечта тиллардаги соматик ибораларнинг қиёсий таҳлилига бағишланган
ишларини эътироф этиш мумкин. Муаллиф ўз илмий мақолаларида соматик
ифода бирликларининг семантик таркибини ўрганган ва маданий ўзига
хосликларини ёритиб берган.
У ўзининг илмий мақолаларида рус, ўзбек, инглиз ва немис тилларида „бош“
ҳамда „кўз“ компоненти билан ҳосил бўлган соматик фразеологизмларни
чоғиштирма таҳлил қилган. Муаллиф уларнинг қариндош бўлмаган тиллардаги мос
ва муқобил вариантларини аниқлаган, ибораларнинг семантикаси ўрганган. Ишда
мазкур тематик гуруҳга оид мажозий бирликларнинг компонент таҳлили
чоғиштирма тарзда ўтказилган, уларнинг турли тизимда бўлган тўрт тилдаги
аналогик вариантлари аниқланган, тадқиқот натижаларига доир статистик
маълумотлар акс эттирилган.
Асосий қисм
Фразеологизмларнинг таржима имконияти деганда биз уларнинг бир тилдан
бошқа бир тилга денотатив ҳамда коннотатив жиҳатлардан таржима қила
олинишини тушунамиз. Таржимада қуйидаги икки муҳим омил эътиборга
олиниши лозим [7, 163]:
1. Ички омил. Ички омиллар тилдаги идиомаларнинг тузилиши билан
боғлиқ. Фразеологизмларга таъриф беришда идиомаларни конгломерат (хилма-хил
сўзларнинг тасодифий йиғиндиси) сифатида намоён қиладиган синтактик, семантик
ҳамда прагматик хусусиятлари асосий мезон сифатида олинади. Идиоматизм қайта
номлашнинг бошланиши сифатида талқин қилинади.
2. Ташқи омил. Ташқи омиллар эса тиллараро ўхшашлик ёки фарқларни
излашни ўз ичига олади. Дарҳақиқат, бунда умумий ёки турли хил анъаналар ҳамда
қадриятлар, шунингдек, маданий ва иқтисодий муносабатларга эга бўлган
географик ҳудудлар ҳам инобатга олиниши лозим.
Тиллараро таққослашда таржиманинг қуйидаги турлари мавжуддир:
1) Аниқ мос келадиган таржима. Аниқ мос келадиган таржима шундан
иборатки, бошқа тилларда ҳам худди шундай фразеологик бирликлар мавжуд
бўлиши ва бу таржима қилинаётган ифодага тўлиқ мос келиши керак. Масалан:
бурнини жийирмоқ - die Nase rümpfen, бурнини кўтармоқ - die Nase hoch tragen, бирор
кишининг бошини айлантирмоқ - jmdm. den Kopf verdrehen.
Юқорида келтирилган иборалар немис ва ўзбек тилида бир хил мазмун касб
этади ҳамда „жирканиш“, „манманлик“, „севги“ каби маъноларни ифодалаб
келяпти. Мазкур гуруҳга қуйидаги ибораларни ҳам қўшиш мумкин: ўз кўзларига
ишонмаслик - seinen [eigenen]Augen nicht trauen, бет(и)га айтмоқ - jmdm. etw. ins
Gesicht sagen, бошини тик тутмоқ - den Kopf oben behalten, бошдан-оёқ - von Kopf bis
Fuß, кимнингдир бошига чиқмоқ - jmdm. in den Kopf steigen, кимнингдир ўнг қўли
бўлмоқ - jmds. rechte Hand sein, оғиздан-оғизга ўтмоқ - von Mund zu Mund gehen.
Бундай таржималарда уларнинг барча муқобиллик мезонларида мос келиши ҳамда
лексик, морфо-синтактик жиҳатдан бир хил бўлиши ҳам эътиборга молик. Қуйида
341

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 4-сон

келтирилган немис ва ўзбек тилларидаги соматик ибораларда лексик ва синтактик
жиҳатдан тенгликни кузатишимиз мумкин:
Немис тилидаги „das Herz bleibt stehen“ ва ўзбек тилидаги „юраги тўхтаб
қолмоқ“ (w.w.: das Herz bleibt stehen) ибораларида бир хил лексик бирликлар
ифодаланган: das Herz- юрак, stehenbleiben-тўхтаб қолмоқ. Ҳар иккала иборадан
англашилган коннотатив мазмун ҳам бир хил: „жуда қаттиқ қўрқмоқ“. Синтактик
жиҳатдан эса фразеологик бирликлар от + феъл структурасига эга.
Немис ва ўзбек тилларидаги jmdm./nach jmdm. die Zunge herausstrecken – бирор
бир кишига/бирор бир кишининг орқасидан тилини чиқармоқ (w.w.: jmdm./nach jmdm.
die Zunge herausstrecken) иборалари лексик таркибига кўра тенг ва „тилини чиқариб
кимнидир масхара қилмоқ“ фразеологик мазмунига эга. Чоғиштирилаётган ҳар икки
тилда ҳам фразеологизмлар бир хил синтактик қурилишга эга: жўналиш
келишигидаги гумон олмоши + тушум келишигидаги от + феъл.
Den Mund aufsperren – оғзини очмоқ (w.w.: den Mund aufmachen) ибораси юз
мушакларининг маъноли ҳаракатлари, яъни, мимикалар негизида концептлашган
ва „жуда ҳайратланмоқ“ коннотатив мазмунини касб этади. Ибораларнинг
тузилиши ўхшаш: тушум келишигидаги от + феъл;
Die Nase über jmdn., etw. rümpfen – бирор бир кишига/ нарсага бурнини жийирмоқ
(w.w.: die Nase über jmdn. rümpfen) иборалари ҳам мимикалар асосида фразеологик
мазмун касб этган: „кимгадир паст назар билан қараш, унга ҳурматсиз шаклда
муносабатда бўлиш“. Фразеологизмларнинг синтактик тузилиши бир хил: тушум
келишигидаги от + феъл;
Die Schulter zucken – елкасини қисмоқ (w.w.: die Schulter zucken) „бирор нарсани
билмаслик ёки бирор кишига ниманингдир қизиғи йўқлигини ифодалаш учун
елкасини қисмоқ“. Ушбу иборалар икки тилда ҳам бир хил тузилишга эга: тушум
келишигидаги от + феъл;
Den Kopf oben behalten – бошини тик тутмоқ (w.w.: den Kopf oben behalten)
„жасоратини йўқотмаслик“. Ҳар икки тилдаги фразеологик бирликлар бир хил
тузилишга эга: тушум келишигидаги от+равиш+ феъл;
2) Аниқ мос тушмайдиган таржималар бошқа бир фразема билан
алмаштириш орқали таржима қилишни назарда тутади. Бошқа бир фраземалар
билан алмаштириш орқали таржима бир хил мазмунга эга бўлган, лекин таржима
қилинаётган фразеологик ифодага тўла мос келмайдиган муқобил вариантни
танлашдир. Бунда мос келмайдиган қисмлар бошқа фраземалар билан
алмаштирилади. Мисол қилиб оладиган бўлсак, ўзбек тилидаги кўнгли айнимоқ
(w.w.: jmdm. dreht sich das Herz um) фразеологизми таржимаси немис тилидаги
jmdm. dreht sich der Magen um иборасига мос келмайди. Бу барқарор бирикмалардаги
лексик фарқ сифатида шуни кўрсатиш мумкинки, немис тилидаги „der Magen“
(ошқозон) от сўз туркумига оид сўз ўзбек тилидаги „das Herz“ (юрак) сўзи билан
алмаштирилган. Шунга қарамасдан, ҳар икки тилда ҳам фразеологизмнинг
англатган маъноси бир хил: „беҳузур бўлмоқ, ўзини ёмон ҳис қилмоқ“.
Қуйида келтирилган немис ва ўзбек тилларидаги фразеологик бирликлар ҳам
шулар жумласидандир: vor jmdm. auf den Knien rutschen – бировнинг одида тиз чўкмоқ
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иборалари „бировнинг қаршисида итоаткорона тиз чўкиб турмоқ“ маъносини
ифодалайди. Қиёсланаётган ҳар икки тилда фразеологизмнинг лексик таркибига
кўра фарқлар мавжуд: немис тилидаги „rutschen“ (тушмоқ) феъли ўрнида ўзбек
тилида „чўкмоқ“ (kriechen) феъли қўлланилган. Синтактик қурилишига кўра
фарқлар: немис тилида: предлог + гумон олмоши + предлог билан қўлланилган жўналиш
келишигидаги от + феъл, ўзбек тилида: қаратқич келишигидаги гумон олмоши + феъл.
Die Zähne zusammenbeißen – тишини тишига қўймоқ иборалари „оғриқ, оғир
пайтлар ва шу каби қийин жараёнларга сабр ва матонат билан дош бермоқ“
фразеологик мазмунига эга. Мазкур ибораларда ҳам лексик тафовутлар борлигини
кўриш мумкин. Немис тилидаги „zusammenbeißen“ (тишламоқ) сўзи ўзбек тилида
„қўймоқ“ “stellen” феъли билан ифодаланган. Синтактик тузилишига кўра фарқлар:
немис тилида: тушум келишигидаги от + феъл, ўзбек тилида: учинчи шахс бирлик
эгалик қўшимчасини олган тушум келишигидаги от + учинчи шахс бирлик эгалик
қўшимчаси билан қўлланилган жўналиш келишигидаги от + феъл.
Augen haben wie ein Luchs – лочин кўз иборалари негизида „кўзлари жуда ўткир,
ҳамма нарсани сезадиган, зийрак“ коннотатив мазмуни концептлашган. Бу
ибораларнинг келиб чиқишини шундай изоҳлаш мумкин. Ҳар икки ҳайвон “Luchs”
(силовсин) ҳамда “лочин” (der Falke) ҳар доим ҳам ўз нигоҳининг ўткирлиги билан
маълум бўлган, шу боис кўчма маънода жуда зийрак одамларга нисбатан мазкур
фразеологизмлар қўлланилади. Образ жиҳатидан немис тилида кўз ўткирлиги
силовсинникига қиёсланган бўлса, бу ўзбек тилида лочиннинг кўзига ўхшатилган.
Ибораларнинг синтактик қурилишида ҳам фарқлар мавжуд: немис тилида: кўплик
шаклидаги от +феъл +юклама+от, ўзбек тилида:от + от;
3) Турли семантик ўзгарувчан муносабатлар орқали таржима қилиш
(қисқартириш ёки тўлдириш). Агар лексик иборалар маъно жиҳатдан жуда яқин ва
бир хил мазмун доирасига тегишли бўлса, унда фразеологик бирликлар
қисқартириш ёки тўлдириш орқали таржима қилиниши мумкин. Мисол
тариқасида бошини тикмоқ - Kopf und Kragen riskieren иборасини таҳлил қилайлик. Бу
ҳолатда немис тилида „Kragen“ сўзи орттирилган, бироқ ҳар иккала ҳолатда ҳам
ибора англатган коннотатив мазмун бир хил. Қуйидаги ибораларни ҳам ушбу
гуруҳга қўшиш мумкин: кўз юммоқ (w.w.: das Auge schließen) - die Augen für immer
schließen/zumachen, бирор бир кишининг қалбини забт этмоқ (w.w.: jmds. Herz erobern)
- jmds. Herz im Sturm erobern, қўли очиқ (ww. eine weiße Hand) - eine offene Hand
haben, бирор бир кишига орқа ўгирмоқ (w.w.: jmdm. das Schulterblatt hinwerfen) - jmdm.
die kalte Schulter zeigen, бирор бир кишининг юраги тушмоқ (w.w.: jmds. Herz fällt
herunter) - jmdm. fallt/rutscht das Herz in die Hose, тилининг учида турмоқ (w.w.: etw.
auf der Spitze der Zunge stehen haben) - etw. auf der Zunge haben.
4) Эркин тасвирий ифода орқали таржима қилиш. Юқорида келтирилган
таржима имкониятлари мавжуд бўлмаганда, таржима эркин тасвирий ифодалар
воситасида амалга оширилади. Қуйида ушбу таснифга оид мисолларни таҳлил
қиламиз: (кулавериб) ичаги узилмоқ (w.w.: jmds. Darm bricht (beim Lachen) ab) - da bleibt
kein Auge trocken „бу ерда қуруқ кўз қолмади“. Немис ва ўзбек тилидаги ушбу
ибораларда коннотатив мазмун турли образлар воситасида ифодаланган. Ўзбек
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тилида жуда кўп кулиш маъноси „ичак тана аъзосининг узилиши“ орқали
мужассамлаштирилган бўлса, бу немис тилида „кўзларга ёш келиши“ орқали акс
эттирилган. Ўзбек тилидаги „Олма пиш, оғзимга туш“, деб ўтирмоқ иборасининг
аниқ таржимаси имконсиздир. Немис тилида ушбу иборанинг мазмунига тенг
фразеологик бирликни эркин тасвирий ифодаларни қўллаб, таржима қилиш
мумкин. Қуйида келтирилган немис тилидаги warten, daß einem die gebratenen Tauben in
den Mund fliegen фразеологик бирлиги юқоридаги ибора мазмунига яқин бўлсада,
бошқа образлар воситасида ифодаланган. Мазкур иборалар ҳам шу гуруҳга
мансубдир: ўзи тўйсада, кўзи тўймас (w.w.: wenn er selbst satt ist, noch ist sein Auge
nicht satt) - die Augen sind größer als der Magen, қўли тор (w.w.: jmd. dessen Hand eng ist) die Hand auf die/auf der Tasche halten, қўлидан иш келмайди (w.w.: jmds. Hand hat keine
Geschicklichkeit) - zwei linke Hände haben.
Хулоса
Биз мақолада соматик фразеологик бирликларнинг таржимадаги ўзига хос
жиҳатларини ёритиб беришга ҳаракат қилдик. Фразеологизмларнинг ўзига хос
лингвистик фарқлари дунёдаги турли шароитлардан келиб чиқадиган маданий
тафовутларга асосланади: жамиятдаги ҳодисалар, тарихий воқеликлар, умумий
турмуш тарзи, географик жойлашув, иқлим, наботот ва ҳайвонот олами, диний
анъаналар, урф-одатлар ва менталитет, халқ анъаналари ва донишмандлиги,
халқнинг эътиқоди. Миллий ҳамда маданий ўзига хос фразеологик бирликлар
фақат бир тил ва бир маданият доирасида бўлиши мумкин.
Юқорида таҳлил қилинган жиҳатлардан келиб чиқиб таъкидлаш мумкинки,
соматик фразеологик бирликлар воситасида инсонлар ўртасидаги бир-бирини
тушуниш нафақат тил воситасида юз беради, балки бу жараённинг катта қисми
новербал ҳолатда амалга ошади. Wie die Nase rümpfen – бурнини жийирмоқ, Schulter
zucken – елкасини қисмоқ каби ҳолатлар ҳар икки маданиятда ҳам маълум, чунки
улар бизнинг кундалик одатий тана ҳаракатларимиз ҳисобланади ҳамда уларнинг
ифода мазмуни ҳам жуда яхши танишдир. Лекин жестлар, мимика, гавда ҳолати ва
тана ҳаракатлари негизида юзага келган фразеолгизмлар ҳар доим ҳам
қиёсланаётган икки тилда бир хил талқин қилинмайди. Масалан, ўзбек ва немис
тилларидаги “кафтини/ қўлини очмоқ” ва “die Hand aufhalten/ aufmachen”
фразеологизмлари бир хил, бирор бир кишининг қўл кафтини очиб туришини
ифодаловчи жест асосида юзага келган. Бироқ ибораларнинг икки тилдаги
коннотатив мазмуни турличадир. Ушбу ибора немис менталитетида қуйидаги
ҳолатни билдиради: Ресторан, қаҳвахона ёки шунга ўхшаш жойларда офицант
мижоз олдида кафтини очади ва бу мижоз унга чойчақа бериши лозимлигини
ифодалайди. Мазкур жест немис тилида замирида „чойчақа сўрамоқ“ фразеологик
мазмуни концептлашган. Фразеологизм ўзбек тилида „дуога қўл очмоқ” мазмунини
касб этади.
Шунингдек, ҳар икки тилда ҳам миллий менталитет ва халқнинг эътиқоди
билан боғлиқ иборалар борлиги, чоғиштирилаётган тилда уларнинг муқобил
вариантлари мавжуд эмаслиги маълум бўлди. Ўзбек тилидаги кўз тегди ибораси
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бирор бир кишининг назари зарарли бўлиши мумкинлигига ишора қилади. Кўп
жойларда бу қараш ҳозиргача мавжуд бўлиб, бировнинг суқланиб, хасад билан
қараши оқибатида зиён етиши ва хаста бўлиб қолиш мумкин дея талқин қилинади.
Бунга асосан ёш болалар, хомиладор хотинлар ва келинчаклар кўпроқ мубтало
бўлади деган қарашлар мавжуд. Бундан ҳимояланиш учун эса тумор тақиб юрилади
ва бу уларни ёмон назардан сақлашига ишонишади. Бу каби ибораларнинг немис
тилида муқобил вариантлари мавжуд эмас.
Хулоса қилиш мумкинки, соматик фразеологизмларни таржима қилиш
тилшунослар ҳамда таржимонлар учун доим долзарб ва мураккаб жараён бўлиб
келган, чунки улар таркибида миллий ва маданий белгилар мавжуд. Шу боис
уларнинг таржимаси алоҳида эътибор ва чуқур билим талаб қилади. Мазкур мақола
ушбу соҳада кичик бир ҳисса бўлиб хизмат қилади.
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